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ИНСОН ТАҚДИРИНИ АНГЛАШДАГИ ДИНИЙ-ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАР
РИВОЖИ
Жаҳонгир Бардиевич Мадримов
Ўзбекистон Миллий университети тадқиқотчиси
Урганч давлат университети ўқитувчиси
Аннотация: Мақолада тақдир ҳақидаги илк тасаввурларнинг вужудга келиши,
тотемизм ва аждодларга топиниш, мифологик ғоялардаги талқинлар, Қадимги Ҳинд,
Хитой ва Юнон фалсафаси ва Анаксагор, Гераклит, Анаксимен, Пифагор, Платон, Арасту
каби муфаккирлар талқинлари келтирилган. Шунингдек, инсон тақдирига доир Ғарб
файласуфлари ва Шарқ мутафаккирларининг айрим хулосалари таҳлил қилинган.
Калит сўзлар: инсон, худо, тақдир, руҳ, ҳаёт, тотемизм, аждодларга топиниш,
мифология, Ҳинд фалсафаси, Хитой фалсафаси, Юнон фалсафаси.
РАЗВИТИЕ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИХ ВЗГЛЯДЫ В ОСОЗНАНИИ
СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
Джахонгир Бардиевич Мадримов
Соискатель Национального университета Узбекистана
Преподаватель Ургенчского государственного университета
Аннотация: В статье представлены первые впечатления о судьбе, тотемизме и
поклонении предкам, мифологические идеи, древнеиндийские, китайские и греческие
философии, а также интерпретации мыслителей Анаксагор, Гераклит, Анаксимен,
Пифагор, Платон, Аристотель. А также анализируются некоторые выводы западными
философами и восточными мыслителями о человеческой судьбе.
Ключевые слова: человек, бог, судьба, дух, жизнь, тотемизм, поклонение предкам,
мифология, индийская философия, китайская философия, греческая философия.
DEVELOPMENT OF RELIGIOUS-PHILOSOPHICAL VIEWS IN
CONSCIOUSNESS OF HUMAN FATE
Jahangir Banievich Madrimov
Researcher of the National University of Uzbekistan,
Teacher of Urgench state University
Abstract: The article presents the first impressions of fate, totemism and worship of
ancestors, mythological ideas, ancient Indian, Chinese and Greek philosophies, as well as
interpretations of thinkers Anaxagoras, Heraclitus, Anaximander, Pythagoras, Plato, Aristotle. It
also analyzes some of the findings of Western philosophers and Eastern thinkers about human fate.
Keywords: man, god, fate, spirit, life, totemic, worship of ancestors, mythology, Indian
philosophy, Chinese philosophy, Greek philosophy
Тақдир ҳақидаги тасаввурлардан маълум бўлишича, инсон онги, қадар
тўғрисидаги тафаккури унинг дунё ҳақидаги тасаввур ва билимлари ривожланиши
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билан кенгайиб бораверган. Кўпгина тадқиқотчиларнинг фикрича, у фалсафанинг
илк босқичида, яъни мифологияда уруғчилик муносабатларининг парчаланиши
билан боғлиқ тарзда кечган ривожланишнинг кейинги босқичларида пайдо бўлган.
Бу нарса шу вақтгача уруғчилик турмушидан ажралган ҳолда тасаввур ҳам
қилинмаган инсон индивидуал моҳиятининг ривожланиши билан боғлиқдир.
Тақдирнинг шахссизлигини ва билиб бўлмаслигини йўққа чиқаришга интилиш уни
жонлантириришнинг турли типларида намоён бўлади.
Тақдир ҳақидаги илк тасаввурлар тотемизм ва аждодларга топинишга бориб
тақалади. Уларда инсон билан бирга туғилиб, у билан ёнма-ён яшайдиган ёвуз ва
меҳрибон руҳлар ҳақидаги тасаввурлар ўз аксини топган. Мифологик тасаввурлар ва
ижтимоий муносабатларнинг ривожланиши билан турли халқларда тақдирни
воқеа-ҳодиса сифатида жонлантириш юзага келган. Тақдир мавзуси кўп ҳолларда
руҳ мавзуси билан боғланиб кетади. Айни шу маънода Ш.Б.Қаҳҳорова “Руҳ, бир
томондан, Худонинг ҳукму иродаси натижаси ўлароқ пайдо бўлади, иккинчи
томондан, унинг ўзи ҳам ҳукм юритиш, яъни яратиш вазифасини бажарадиган
кучдир”[1.158], - деб ёзади.
Тақдир ҳақидаги тасаввурлар баъзи таълимотларда илгари ҳам яшаганлик,
руҳнинг кўчиб ўтиши, яъни реинкарнация (таносух) назарияси ҳақидаги эътиқод
билан чамбарчас боғланиб кетади. Унга кўра, тақдир инсоннинг илгариги хаттиҳаракатларига, жумладан, унинг олдинги тимсолларида ҳам бажарган амалларига
қарам бўлиб қолади.
Кўпгина халқларда “тақдир” тушунчаси астраль (нариги дунёга оид) рамзлар
билан боғлиқ бўлади. Шунингдек, тақдирни унинг ривожланиши ва амалга ошиши
соҳаси бўлган вақт билан боғлаш ҳам кенг тарқалган. Тақдир ўтмиш ва келажакни
боғлайди. Тақдир маросимийлик ва профанлик (ҳеч нарсадан хабари йўқ одам),
мангулик ва вақтинчалик, ҳаёт ва ўлим ўртасидаги мухолифлик билан ўзаро
боғлангандир. Айрим маданиятларда тақдирни олдиндан маълум бўлган ўлим
билан бир хил деб қараш ҳам учрайди (қадимги орийлик мифологияси, шумераккад анъаналари ва бошқалар). Мифологиянинг тараққий этиши ва ибтидоий
фалсафий тузилмаларнинг пайдо бўлиши билан тақдирнинг дунёвий зарурат ва
адолат билан бир хиллик касб этадиган универсал космик ибтидо сифатида қараш
вужудга келган.
Энг қадимги юнон фалсафий таълимотларининг манбаи бўлиб инсоннинг
коинот архетипи эканлиги ҳақидаги мифологик ғояси хизмат қилган эди. Унинг
маъноси макрокосмос (катта дунё) ва микрокосмос (кичик дунё)нинг паралеллиги
ҳақидаги, яъни Коинот (Космос) ва инсоннинг паралеллиги ҳақидаги космологик
мифдан келтириб чиқарилган эди. Бу ривоятга кўра, инсоннинг коинотий архетипи
жисмидан Ернинг пайдо бўлиши келиб чиқар эди. Унинг суякларидан –тошлар,
қонидан–дарёлар, сочларидан–дарахтлар, нафас олишидан–шамол пайдо бўлади.
Қадимги Ҳинд, Хитой ва Юнон фалсафасида инсоннинг табиати ҳақидаги
сюжетлар рационаллаша бошлади. Инсон Коинотнинг жон хоссаларига эга бўлган
символи деб қарала бошланди. Демокрит инсонни макрокосмос унинг жон
хоссаларини ўзида камроқ акс эттирган аналоги, яъни микрокосмос деб фараз
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қилган эди[2.256]. Макро ва микрокосмос орасидаги антик аналогия турлича
далилланган эди. Агар одам макрокосмосга ўхшатилса, у ҳолда инсон ҳақидаги
тушунча натуралистик, табиий белгиларга эга бўлар эди (Демокрит назарида). Агар
мулоҳазалар микрокосмосдан макрокосмосга йўналтирилса, у ҳолда космик жон
ёки руҳ борлиги худди инсондаги қобилият сингари тушунтирилар эди (масалан,
Анаксагор ва Платон шундай ўйлар эдилар).
Протагор «инсон ҳамма нарса учун меъёрдир» дер экан, одамларнинг
биргаликдаги яшашларига космик қонунлар эмас, инсон табиати қонунлари асос
қилиб олинади, деб уқтирган эди. Бунда оламни билиш ўз-ўзини билишга айланар
эди. «Ўз – ўзингни бил!» деганда шу нарса кўзда тутилган эди. Кейинги юнон
фалсафаси (масалан, Плотин ёки Порфирий) космос тўғрисидаги тасаввурнинг жон
(руҳ) тушунчаси билан, руҳни эса ақл тушунчаси билан қориштириб юборди. Шуни
айтиб ўтиш керакки, инсон Коинотнинг аналоги бўлган микрокосмос эканлиги
ҳақидаги гипотеза вақти- вақти билан Ўрта аср фалсафасида (диний-фалсафий, ёки
шунингдек, мистик таълимотларда) ва Янги давр фалсафасида (масалан,
Лейбницнинг
«монада
космик
универсумнинг
инъикосидир»,
деган
монадологиясида) учрайди.
Инсон ҳақидаги таълимотда бошидан охиригача мавжуд бўлган мавзулардан
бири руҳ ва жисм (жон ва тана)нинг муносабати масаласидир. Инсон руҳи ва жисми
турли асосларининг комбинацияси инсон табиатини белгилайди. Пифагорга хос
анъана руҳни демоник асосга эга, у ўлмайди ва жониворлар ҳамда ўсимликлар
таналари бўйлаб сайр этиб юради, деб тасдиқлайди. Жисм руҳнинг гўркови
ҳисобланади. Бироқ, пифагорчи Филолайнинг қилган фаразига кўра, инсоннинг
тақводорлик ҳаётининг мақсади ифлосликлардан тозалаш (катарсис) бўлгани учун
одамларда ўз айбларини ювиб, ўз руҳларини космик асл ватанига қайтариш имкони
бор. Гераклит ва Анаксименда руҳнинг аҳамияти худди ҳаёт, ҳаво, нафас олиш
аҳамиятини касб этиб, дунёвий руҳ тушунчаси билан мос келади.
Платоннинг фикрига кўра, руҳнинг ўлмаслиги ва бошиданоқ жисмий
эмаслиги (танасининг йўқлиги) уни ҳис–туйғудан юқори бўлган оламга, ғоялар
оламига яқинлаштиради ва бу билан, уларни эслаш, ҳотирлаш орқали билиш
имконини яратади. Платон руҳни, пастдаги жисмга асира бўлган руҳни
юксалтиради, унга нисбатан баландларга кўтаради. Руҳ (жон) фақат инсон
ўлганидагина жисм зиндонидан қутилади ва унинг чегараларидан ташқарига
чиқади[3.376].
Ўлим танани (жисмни) табиатнинг бир бўлагига айлантиргани сингари, руҳ
ҳам идеал дунёга аралашиб кетади, турли айланишларни, метаморфозаларни
бошидан кечиради ва олам бўйлаб чексиз саёҳатларга киришиб кетади. Аристотель
жонни (руҳни) космологик шарҳлашдан воз кечади ва унинг уч қобилиятини санаб
ўтади: озиқланиш, сезги–туйғули ва ақлий қобилиятлардир. Озиқланиш қобилияти
фақат ўсимликларга, озиқланиш ва ҳис–туйғу қобилияти – жониворларга, ҳар учала
ҳосияти–инсонларга хосдир. Бундан ташқари, Аристотель жисм ва руҳнинг ўзаро
таъсирига эътибор берди. Улар ўзаро шакл ва материя, акт ва потенция нисбатида
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бўладилар, шу билан бирга инсоннинг фақат интеллектуал (ақлий) руҳигина
ўлмаслик, абадийликка эга бўлади[4.80].
Антик даврлардан бошлаб инсоннинг Ғарб моделида унинг танаси ва
руҳининг дихотомик бўлинишига асосланган бўлса, унинг Шарқ модели руҳий ва
жисмоний асослари орасида гармоник муносабатлар бўлишлигига асосланади.
Христианлик ғояларининг бутун ўрта аср маданияти ва фалсафасида ҳал қилувчи
роль ўйнагани маълум. Христиан динининг Ғарб ҳамкорлиги ҳаётига таъсири
ҳозиргача ҳам сезиларли акс этади. Ўрта аср христиан антропологиясига келсак, у
инсонни илоҳий ва табиийлик, табиатан дунёси орасидаги зиддиятларнинг
кесишиш жойига тақаб қўйди. Христиан ақидасига кўра, инсон жисми нарса
сингари «ясалган», унинг руҳи эса Худо шамоли таъсири туфайли шаклланган.
Шунинг учун руҳ Худо билан диалог қила олади. Ўзини Худо томонидан унинг
образига мос, ўхшатиб яратилгани билганидан сўнг у Худонинг насиҳатларига амал
қилиш ҳам, уларга қулоқ солмай, ўзининг Худога ўхшаш жиҳатларини йўқотиш ҳам
мумкин[5.184]. Инсоннинг аввал қилган гуноҳларига иқрорлик ҳисси уларни ювишга
интилиш билан қўшилиб кетади.
Христиан антропологияси жисм ва руҳ орасидаги антик қарама– қаршиликни
модификация қилди: асл ажралиш улар орасида эмас, балки «руҳга ва танага эга
бўлган одамлар» орасида экан. Бу фаразга кўра, инсон жисми руҳ хоссаларига
йўғрилган ва руҳланган жисмга айланиш анъанасига эгадир[6.224]. Ўзининг танасига
оид хоҳишларини бартараф эта бориб, инсон ўз танасининг (жисмининг)
руҳланишига эришади (антик қарашдаги руҳнинг танада тутқинлигидан
қутқарилишидан фақрли ўлароқ). Тўғри, Худонинг инсонга муҳаббати билан инсон
кечадиган жабру – жафоларини қандай келиштириш мумкин деган масала очиқ
қолади. Ахир инсонни севгувчи Оллоҳ ўзи бандасини жабру–жафоларга дучор
қиладими? Христиан ақидаси бунга инсон кейинчалик ўз руҳини қутқариш учун
бир кун дунёга келади, деб ўргатади. Ўзининг тортган жабру–жафолари орқали
инсон ўз руҳини борлиқда ҳозир ўзи яшаётган дунёдан батамом фарқ қилувчи янги,
асл дунёга тайёрлайди. Унинг кундалик ҳаёти– ўзининг жисмоний ҳузур–ҳаловати
учун узлуксиз жафо чекишдир. Руҳни қутқариш йўли Оллоҳ томонидан енгиллатиб
бериладиган жафолар орқали ўтади. Руҳни қутқариш йўли жафолар орқали ўтади,
бу жафоларни Оллоҳ енгиллатишга интилади.
Христианлик насиҳатларига кўра, инсоннинг руҳи бошқа одам руҳига
«кўринганда», яъни бошқа одам руҳига ёришиб, диалогга киришганда уни севганда,
у билан дардлашганда унга симпатия ёки антипатия муносабатида инсон ҳаётининг
муҳим актига айланади. Руҳ ролига бундай қараш инсонда эзгуликнинг уйғонишига
сабаб бўлади[7.1072].
Стоиклар фикрича, дунё олам, барча нарсаларнинг сабаб ва оқибат кетмакетлигидаги ягона ҳамда ўзаро алоқадорликдаги ҳодисалар уюмидир[8.128]. Айнан
мана шу энг умумий ва зарурий алоқаларни улар тақдири азал, деб атайдилар. Улар
қарашларида сабабий боғланишлар билан бир қаторда аниқ мақсадга йўналганлик
ҳам мавжуд. Демак, тақдирдан ташқари стоиклар ҳайрия фаолиятини ҳам тан
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оладилар, бу эса улар ижодида физика ва этиканинг узвий алоқадорликда
эканлигидан далолат беради.
Стоикларнинг инсон концепциясида инсон ва дунё ўртасида тўла мувозанатга
эришиш энг муҳим фазилат ҳисобланади. Стоикларга хос «вазминлик», саботлилик
шу қадар кучлики, уни ҳеч қандай ташқи кучлар ва катаклизмлар енга олмайди.
Ушбу қараш доирасида дунёга хос, индивидуал муносабат руҳи билан суғорилган
шахсий, теран кечинмалар тўғрисидаги масала ўз аҳамиятини йўқотади. Бирдан-бир
идеал барчанинг ҳамма билан тўла уйғунлигига эришиш, бош шарт–ataraxia–
вазминликка сўзсиз риоя қилишдан иборат. Ўзига муҳаббат эмас, балки amor fati «қисматга муҳаббат» беҳуда ташвишлар ва ғам-андуҳлардан халос этади. Бутун
коинотни тақдир бошқаради.
Ирода кучи айнан тақдирдан олий ҳеч нарса йўқлигини, инсон ўзининг яшаш
бурчини вазминлик, совуққонлик билан адо этиши лозимлигини тушунишда
намоён бўлади. Стоикларнинг вазмин, саботли шахс идеали барча одамларни
тенглаштиради, уларнинг ҳар хиллиги ва бир-бирига ўхшамаслигини унутишга
мажбур қилади.
Моистчиларнинг ҳайр ва шаррни яратилиши ҳақидаги қоидаси ва унга
мувофиқ равишда тақдирлаш ва жазо бериш ҳақидаги фикрлари легистлар
таълимоти учун асос бўлган[9.364]. Гераклит фикрича, оламнинг ўзгариши тақдир
(геймармене) ва зарурият (ананке) қонунияти асосида содир бўлади. Ривожланиш
жараёни чексиздир. Обьектив борлиқ субьектга қарам эмас, аммо фақат субъектгина
борлиқни била олади. Гераклит барча нарсаларнинг асоси сифатида майда
зарраларни эътироф этган[10.217].
Зенон алоҳида олинган шахс сифатидаги инсоннинг ахлоқий муаммоларига
ўз эътиборини қаратган. Унинг тасаввуридаги инсон полис фуқароси эмас, балки
коинот фуқароси бўлган эди. Яъни, инсон бахтга эришмоқ учун у олий куч
томонидан тақдир қилинган воқеаларнинг қонунийлигини билмоғи зарур эди,
ҳамда табиат билан мувофиқликда яшамоғи керак бўлган[11.171]. Эпикур эса ўз
вазифасини одамларни ўлим ва тақдир даҳшатидан қутултиришда деб билган.
Шунингдек, у Худоларнинг мавжудлигини тан олган ҳолда улар ҳақида «авом халқ
тўқиб чиқарган ёлғонларга»гина қарши чиққан. Инсоннинг бахт-саодатини Эпикур
«роҳат-фароғатда», яъни хотиржамликни қўлга киритишда ва вазминликда
(атараксия) кўрган[12.336].
Худони шахссиз бирлик сифатида талқин этган янги афлотунчаликка қарши
ўлароқ, Августин Худони ўз хоҳишига кўра дунё ва инсонни яратган илоҳий зот
сифатида таърифлайди. Жумладан, у ўзининг бош асари бўлган «Илоҳий шаҳар
ҳақида» китобининг бир жойида (IV, 33) у қадимги маъжусийлик дунёқарашида
катта ўрин тутган кўр-кўрона омад ҳақидаги ақидадан христианлик ниҳоятда фарқ
қилишини кўрсатиб ўтади. Илоҳий зот бўлган Худонинг кўпсонли сифатлари
қаторида Августин унинг мутлоқ ҳамма нарсага қодирлигини асослайди.
Христианлик Худоси тақдирни тўлалигича эгаллаб олиб, уни ўз иродасига
бўйсундирган[13.464]. Тақдир Худонинг ёзмиши, илоҳий касб бўлиб қолди.
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Худодаги зотий ибтидони кўп марталаб таъкидлаган христиан файласуфи уни
ҳаммадан аввал, илоҳий ақлдаги ирода билан боғлайди. «Илоҳий ирода Худога
хосдир ва у ҳар қандай яратилишни олдиндан белгилайди... Худонинг иродаси
илоҳий моҳиятнинг ўзига тааллуқлидир».
Табиат ва инсонни табиатдан юқори турувчи шахсий хусусиятга эга бўлган
Худодан тўла ва бевосита тобелиги тақдирга ишонишнинг энг ниҳоят чегарасигача
бориб етар эди. Тақдирга ишонишга айланиб кетган яратувчилик қудрати «узлуксиз
яратиш» таълимотига олиб келар эдики, унга биноан, Худо бир лаҳза ҳам дунё
устидан ўрнатган ўз ҳомийлигини қўймайди. Агар Худо, деб ёзади Августин, «ўз
нарсасидан ўзининг ижодкорлик кучини олиб қўйса, у нарса илгари мавжуд
бўлмагандек, яратилмай қоладилар. Бу мутлоқ тақдирга ишониш инсон шахсига
нисбатан ҳам қўлланиладики, унинг томонидан «Иқрорнома»да шундай
таърифланган: «Мени ўз кўкраклари билан менинг онам ёки менинг энагаларим
эмизишган эмас, балки сен мендек чақалоққа улар воситасида болалик ризқини
табиат қонунига мувофиқ равишда бергансан, улар сенинг ёзмишинг ва Сенинг
марҳаматинг борлиги туфайлидир, сенинг ўзинг барча жонзотларга уларни
эҳтиёжларига кўра ризқ ато этасан».
Августин Афлотун қарашларини охиригача христианлаштириб юборди:
ғоялар борлиқнинг мустақил, жисмсиз, ўзгармас турларидан яратувчи – Худонинг
азалий фикрларига айлантирилдилар. Унинг ақидасича, моддийлик билан
оғирлашган ва шу туфайли мавжудлигини йўқотишга яқинлашган барча нарсалар,
илоҳий ғоянинг жуда ҳам номукаммал нусҳаларидирлар.
Пико
делла
Мирандола
фикрича,
инсон
ўзида
ердаги
тўрт
ибтидони(анъанавий 4 унсур бўлган – тупроқ, сув, ҳаво ва олов) бирлаштирувчи
кичик
олам(микрокосм)
бўлиб,
ҳайвонийлик
ва
илоҳийликни
ўзида
мужассамлаштирган. Шунинг учун Худо томонидан яратилган инсон ҳайвон
даражасига ҳам тушиб қолиши ёки бўлмаса, Худога ўхшаш моҳиятгача кўтарилиши
мумкин; у ирода эркинлилига эга бўлмаганлигидан «ўзининг мужассимасози ва
яратувчиси» ҳам бўлиши мумкин. Бу ерда Пико делла Мирандола идеалистик
илоҳий шаклда Уйғониш даври инсонпарварлигининг асосий ҳақиқатларидан бири
бўлган: инсон ўз тақдирини ўзи яратиши мумкинлиги ва ўз табиатини чексиз
равишда юксалтиришга қодир эканлигини баён қилади.
Исломшунос олимлар «қазо» ва «қадар»ни қуйидагича таърифлайдилар:
«Қазо–Аллоҳ таолонинг ҳамма нарсаларнинг келажакда қандоқ бўлишини
азалдан билишидир».
«Қадар–ўша нарсаларнинг Аллоҳнинг азалий илмига мувофиқ равишда
вужудга келишидир».
Абу Жаъфар ал-Варроқ ат-Таҳовий инсон тақдирининг фаталистик асосга эга
эканлигини қуйидагича шарҳлайди: “Фақатгина Аллоҳ таоло хоҳлаган нарсалар
амалга ошади”. Аллоҳ таолонинг иродаси (хоҳиши) Қуръону карим ва Ҳадиси
шарифда икки хил маънода ворид бўлган:
1. Аллоҳ таолонинг “кавний иродаси”; яъни қазои қадар маъносида келган ирода.
Аллоҳ таоло тақдирга битиб қўйган, албатта амалга ошадиган иродаси;
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2. Аллоҳ таолонинг “шаръий иродаси”; яъни Аллоҳ таоло яхши кўрадиган нарсалар.
Аллоҳ таоло Ўзига суюкли бўлган амалларни бандаларидан талаб қилиши,
бандалар Аллоҳ рози бўладиган ишларни амалга оширишларини хоҳлашлиги.
Дарҳақиқат, Аллоҳнинг Расули тақдир мавзусида тортишган баъзи саҳобаларни бу
тортишувдан қайтарганлар. Чунки баъзи эътиқод мавзуларини ақлий жиҳатдан
тушунишнинг имкони йўқдир. Унга қандай хабар берилган бўлса, шу тарзда
ишонмоқ лозим.
“Ваҳдат аҳли шу жумладан, Умар Ҳайём каби зотлар шариат билан
қаноатланиш мумкин эмаслигини ўз даврларидаёқ тушунган бўлсалар, бугун
инсониятнинг катта кўпчилигини ташкил этган бутун интеллектуал еалоҳият,
эгалари ҳам буни биладилар. Шунинг учун бу ерда интеллект учун фақат икки йўл
бор: бири - Худодан воз кечиш, яъни атеизм йўли, иккинчиси- трансцеқцентал
илмга эришиш–Ваҳдат йўли. Ҳозирги давр зиёлисида шулардан бирини танлаш
эрки бор.
Биз яқин ўтмишимизда биринчи йўлдан юриб кўрдик ва бу йўлнинг кўп
ғоялари, гарчи инқирозга учраган бўлса ҳам, ҳамон кўпчиликнинг онгидан ўчмай
турибди. Чунки улар ўрнига келадиган арзирли ғоялар ҳали етарлича кенг ва чуқур
равишда илгари сурилганича йўқ. Иккинчи йўлни эса бугун ҳали кўпчилик яхши
билмайди. Ваҳоланки, айни шу йўл Нақшбандия, Яссавия, Кубровия каби
таълимотлар мисолида миллий қадриятларимизнинг гултожи бўлиб келган эди.
Тақдир ва уни ўзгартириш ҳақидаги масалага эса мазкур таълимотларда, яъни
эски ва янги, эзотерик ва экзотерик, фалсафий ва илмий билимларда эришган
ютуқларни чуқурроқ ўрганиш ва уларнинг диалектик синтезини амалга ошириш
орқали жавоб топиш мумкин. Бошқа томондан қараганда, ҳозирги давр кишисини
айни шундай жавоб қаноатлантириши мумкин. Чунки, юқорида ҳам қайд
этилганидек, у эндилиқда кўр- кўрона эътиқод қила олмайди, балки фақат ўз ақли
билан тушуниб етган нарсаларигагина ишонишга ўрганиб қолганига кўп бўлди”
[14.233].
Саъдуддин Тафтазоний ўзининг «Таҳзиб ал-мантиқ ва ал-калом» асарида
инсоннинг хулқ-атворидаги ирода эркинлиги масаласига кенгроқ тўҳталади. Унинг
фикрича, ҳар қандай олижаноблик ва ҳайрли ишлар ўз табиатига кўра Худонинг
моҳиятидан келиб чиқади ва у ҳамма нарсанинг холиқи сифатида ҳайршарофатнинг яратганлиги сабабидан инсонларни ёмон хулқ-атвордан тийилиб
туришга чорлайди. Ёмон хулқлар, гуноҳлар инсонга хос нарсалар бўлмасдан, улар
фақат кишиларни синаш учун яратилгандир. Шундай қилиб, унинг фикрича, Худо–
ўз бандаларига икки йўлни «таклиф» этади, яъни шарафли, ҳайрли фаолият
кўрсатишни ёки номатлуб машғулотлар билан гуноҳга ботишни, гуноҳга ботиш эса
жазога тортилишни келтириб чиқаради. Мутафаккирнинг таъкидлашича, Худо
томонидан кўпроқ инсонларга ҳайрли ишлар қилиш, ғайришаръий ишлар камроқ
бўлиши таъкидланади. Қайси йўлни танлаш инсоннинг ўз иродасига боғлиқдир.
Шунинг учун Худо ёмон хулқ-атворли инсонларни жазолайди. Ёмон хулқ-атворни
қоралаш Худонинг иродасига қарши бориш эмас, чунки ёмонликни ер юзида
мавжудлиги инсонларни покликка чорловчи синовдир[15.360].
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Бедил заруриятни эътироф этади, коинотнинг қонуниятларини Худо
иродасининг шуълаланиши деб билади. У шундай деб ёзди: “Одам ва
ҳайвонларнинг қимирлашларидан то зарраларнинг ҳаракатигача ҳаммаси табиий
ҳодисалардирки, Аллоҳ иродасининг сирларига ишорадир, буларнинг ҳеч бирининг
ихтиёри у сирларнинг устини ёпа олмайди ва маҳфийлик ҳолатида тута оламайди.
Бу қудрат занжирининг доимийлиги ҳар бир киши ва нарсани ўз олдида мухтор(эрк
эгаси) кўрсатади”. Бедил фикрича, ўз ҳаётини яхшилаш учун инсонда имконият
мавжуддир. Бу имконият, унинг нуқтаи назарича, кишининг ҳафсаласи, ҳаракатчан
бўлишида, билим ўрганиши ва меҳнат қилишидадир[16.52]. Мирза Бедил юқорида
айтиб ўтилган фалсафий фикрларга асосланиб, тақдир ақидаларига қарши
курашди. У тақдирга ишониш– дангасалик ва ишёқмаслик оқибатидир, деб билади.
Тақдир ҳақидаги тасаввурларнинг индивидуаллаштирилиши борасидаги
йўналишларнинг энг ёрқин намунаси сифатида тақдир инсоннинг ўзига хос,
индивидуал ҳаёт йўли деб қаралишини келтириб ўтиш мумкин. Тақдир ғояси
фалсафанинг иррациоанл оқимларида ва ноанъанавий фалсафанинг тугаб бораётган
романтизм, Ницше таълимоти, ҳаёт фалсафаси, Шпенглер фалсафаси ва бошқа
оқимларида ўзгаришга учраган. Жумладан, Ф.Ницше “қисматга муҳаббат” ғоясини
илгари суради[17.480]. Унинг ўтмишдоши, иррационал фалсафанинг асосчиси
ҳисобланадиган А.Шопенгауэр эса ирода эркинлиги ва зарурат дилеммасини
ўрганар экан, ҳеч иккиланмай, заруратни афзал билади.
Шпенглер тақдирни ўзини “англашга”, “таърифлашга”, аниқлашга имкон
бермайдиган, балки “ичдан ҳис этиладиган ва бошдан кечириладиган” тушунча
сифатида талқин этади. Ғарб диний фалсафаси фатализмни инкор этади.
Постмодерн маданияти контекстида “идентификация инқирози” билан алоқадор
бўлган “тақдир инқирози” ҳодисаси кузатилади. Шу билан бир вақтда тақдир
муаммоси бўйича диалектик нуқтаи назар ҳам ривожланиб боради.
Агар, қадимги даврларда тақдирни фақат ташқи куч сифатида билишган
бўлса, XIX асрда, айниқса, XX асрга келиб, инсонда тақдирга таъсир эта оладиган
ички олам мавжудлиги кашф этилди. Аммо бу кашфиёт англаб етилмаганлик
қиёфасида фатализмнинг янги манбаини очиб берди. Натижада, бир қатор илғор
мутафаккирлар инсоннинг англаб етилганлигининг аҳамиятини ва унинг ўз
тақдирни ўзи яратиши мумкинлигини исботлаб бериш учун анча заҳмат
чекишларига тўғри келди. В.Франкл бу борада муҳим ишларни бажарди. “Агар биз
инсонни таърифламоқчи бўлсак, - дейди у, - уни ҳар сафар ўзига берилган
таърифдан озод бўладиган мавжудот сифатида таърифлашимизга тўғри келарди
(биологик, социологиу, психологик тип сифатида таърифланади); бошқача
айтганда, у бир вақтнинг ўзида таърифларга бўйсунган ҳолда, уларни енгиб ўтиб ёки
ўзгартириб, мазкур таърифларни трансцендентлайди” [18.287]. Ушбу ақлга
сиғмайдиган ҳолат инсоннинг диалектик характерини белгилаб беради. Кўпдан кўп
имкониятлар орасида инсон танловда қочиб қутила олмайди. Инсон эркинлиги
тақдир билан мустаҳкам боғланган, чунки у фақат тақдирда ва фақатгина унинг
шарофати билан намоён бўлиши мумкин. Биринчи галда, бутун ўтмиш (орқага
қайтариб бўлмаслиги боис) тақдирга тааллуқли бўлади. Амалдаги, ҳақиқий (амалга
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оширилган, бўлган, ўтиб кетган) асл тақдирдир. Шунга қарамай, инсон ўтмишга
нисбатан эркиндир, бундан келиб чиқадики, у тақдирга нисбатан ҳам эркин.
Хуллас, инсонда эркинлик бор: ўз ўтмишига ёки фаталистик муносабатда
бўлиш, ёки ундан тегишли хулосалар чиқаришдир. Ўтмишни орқага қайтариб
бўлмаслиги натижасида у тақдирга айлангани туфайли ҳам инсоннинг эркинлиги
эълон қилинади. Тақдир эса ҳар сафар масъулиятли хатти-ҳаракатлар омили
бўлиши керак. Дарҳақиқат, инсонинг ички мақсад, йўналишлари тақдир
омилларига нисбатан эркиндир. Мақсад, йўлларни қайта кўриб чиқиш–тарбиялаш,
қайта тарбиялаш, ўз ўзини тарбиялаш, психотерапия таъсири, динга ишонтириш,
тафаккурнинг ўзгариши–мана шу билан изоҳланади.
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